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ABSTRAKT
Në këtë punim çështje e rëndësishme që do të shtjellohet është sistemi bankar i Kosovës
dhe rëndësia e auditimit të bankave. Lidhshmërin e auditimit me kontabilitetin, shkaqet pse
auditimi mbështetet në informacione të kontabilitetit, si dhe ndikimi që ka auditimi në
performancën e bankave në Kosovë.
Në këtë punim qështje e rëndësishme që do të shtjellohet është sistemi bankar I Kosovës
dhe rëndësia e auditimit të baknave.
Prandaj për të bërë një shtjellim të duhur të auditimit patjetër duhet ta cekim se sa e
rëndësishme është që raportet e auditorit të jenë të sakta dhe pa mashtrime sepse raportet e
një auditori tregojn për performancën e bankave. Ndikimi i auditimit duhet të jetë në
përmbushjen e synimeve duke ofruar qasje të qëndrueshme dhe të disiplinuar në vlerësimin
dhe përmirësimin e efektshmërisë së menaxhimit të riskut, kontrollit dhe proceseve
udhëheqëse.
Auditimi ofron vlerën e shtuar jo vetëm me anë të analizimit dhe raportimit se çka ka
ndodhur pas ngjarjes, por duke shikuar edhe të ardhmen, duke identifikuar mësimet nga
krejt kjo si dhe duke përhapur praktika të mira. Në bazë të asaj qfarë kanë identifikuar në të
kaluarën mund të japim këshilla të cilat do të ndihmonin në rritjen pozitive të performancës
në të ardhmen.Këto janë qështjet më me rëndesi të cilat do ti gjejmë gjatë këtij punimi.
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1. HYRJE
Auditimi është proces sistematik i përfitimit dhe vlerësimit objektiv të evidencave mbi të
cilat mbështeten pohimet për veprimet dhe ngjarjet ekonomike, në mënyrë që të përfitohet
një siguri mbi shkallën e përputhjes midis këtyre pohimeve dhe kritereve të vendosura, si
dhe komunikimit të rezultateve ndaj palëve të interesuara.
Auditimi është njëri ndër burimet kryesore i cili ndikon në përmirësimin e performancës.
Përmes këtij punimi synoj të bëjë analizimin e pasqyrave financiare të bankave në Kosovë
dhe ndikimi i auditimit tek bankat. Institucionet pas luftës në Kosovë ishin të brishta, të pa
kompletuara dhe nuk kishte ligje në të cilat mund të bazohen. Ashtu ndodhi edhe për
auditimin pasi ai ishte një fushë e panjohur dhe e pa zhvilluar në Kosovë. Në mungesë të
ligjeve ishin të panjohura edhe kufizimet që kishte ushtrimi i këtij profesioni.
Kurse para formimit të Zyrës së Auditorit Gjeneral në Kosovë, detyrat e auditimit të
jashtëm të institucioneve të UNMIK-u i ishin besuar Gjykatës së Auditimit të Holandës.
Baza juridike për funksionimin e zyrës së auditorit gjeneral për herë të parë u vendos me
Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2002/18 për themelimin e Zyrës së Auditorit Gjeneral, kurse
Auditori Gjeneral për herë të parë është emëruar nga PSSP më 1 nëntor 2003. Sipas kësaj
rregullore, zyra e auditorit gjeneral i raporton PSSP-së dhe mandati i saj është auditimi i të
gjitha institucioneve publike të cilat financohen nga Buxheti i Kosovës.
Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, ashtu siç parashihet edhe me Dokumentin
Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës (Pako e Ahtisaarit), më 5 qershor 2008,
Kuvendi i Kosovës ka miratuar Ligjin nr. 03/L-075 për Themelimin e Zyrës së Auditorit të
Përgjithshëm dhe Zyrës së Auditimit të Kosovës, ligj i cili është dekretuar nga Presidenti
më 15 qershor 2008. Sipas këtij ligji, ZAGJ është institucion i pavarur i cili do të duhej të
emërohej nga Kuvendi dhe t’i raportojë Kuvendit. Edhe Kushtetuta e Kosovës thotë se
Auditori Gjeneral emërohet nga Kuvendi i Kosovës, por gjithashtu specifikon më shumë
duke thënë se propozimin e bën Presidenti i Kosovës.
Disa nga problemet kryesore me të cilat përballen institucionet e Kosovës që nga formimi i
tyre më 2001 e deri më tani, shpesh janë përmendur të jenë edhe keqmenaxhimi me paranë
publike dhe korrupsioni. Për mbikëqyrjen e shpenzimeve të parasë publike, PSSP më 2003
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ka emëruar Auditorin Gjeneral, detyrë e të cilit është auditimi i të gjitha institucioneve
publike të cilat burimet e financimit i kanë nga Buxheti i Kosovës. Në një sistem
parlamentar si Kosova, legjislativi duhet të ketë përgjegjësinë kryesore dhe më të lartë për
atë se si po shpenzohet paraja publike në pajtim me qëllimet dhe prioritetet qeveritare dhe
se a po autorizohet shpenzimi i tyre në pajtim me ligjin
Çështjet e lartëpërmendura na tregojnë për vështirësitë që ka pas për implementimin e
auditimit në Kosovë në të njëjtën kohë tregon domosdoshmërinë që ka auditimi për qdo
kompani private apo institucion publik. Pasi që përmes informacionet që na ofron auditimi
ne jemi në dijeni se një kompani sa është në përputhje me ligjet dhe rregulloret efikasiteti i
operacioneve, besueshmëria e raportimit financiar, zbulimi dhe hulumtimi i mashtrimeve,
ruajtja e aseteve.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1

Roli i Kontabilitetit Financiar

Kontabiliteti është procesi i identifikimit, matjes dhe komunikimit të informacionit
financiar të një njësie ekonomike, me qëllim marrjen e vendimeve dhe nxerrjen e
konkluzioneve të rëndësishme për ecurinë e aktivitetit. Kontabiliteti ka për detyrë të
evidentoj gjithë veprimtarinë e ndërrmarjes në tërësi dhe në pjesë organizative.kjo do të
thotë se evidenca kontabile ndjek me përpikëri procesin e furnizimit, realizimit, të
shpërndarjes dhe proceset e prodhimit. Kontabiliteti është diciplinë që meret me mbledhjen,
përshkrimin, klasifikimin dhe komunikimin e rezultateve financiare. Kontabiliteti si
diciplinë është një fushë shumë e gjerë dhe në kohën e sotme në vete ngërthen disa degë.
Në pergjithësi roli i kontabilitetit është që t’iu ndihmoj menaxherëve, invesitorëve
autoriteteve shttetërore të taksave dhe njerëzve apo grupeve të njerëzve vendimarres të
marrin vendime më të sigurta duke u bazuar në të dhënat kontabel (Jakupi, 2012).
Kontabiliteti financiar ka të bëj me informacionin kontabel, që përvëq që përdoret nga
drejtimi i njësis ekonomike kryesisht i’u komunikohet edhe përdoruesve të jashtëm të
informacionit. Kontabiliteti financiar është ajo pjesë e sistemit të kontabilitetit që merret me
matjen dhe raportimin e gjendjes financiare dhe të rezultatit të biznesit gjatë një periudhe të
caktuar, në përputhje me parimet e përgjithshme të pranuara të kontabilitetit.Ai siguron
informacion në lidhje me mardhënjet e njësis ekonomike me personat fizik apo juridik
jashtë saj si p.sh me furnitorët, kreditorët, invesitorët, shtetin etj, por jo edhe atyre që
merren me përgaditjen e raporteve apo që kanë qasje në detale. Aftësia e tyre për të kuptuar
dhe për të pasur besim në raportet, është e varur drejtëpërsëdrejti në standardizimin e
parimeve dhe praktikave që ata i shfrytëzojnë per përgaditjen e këtyre raporteve.
Kontabiliteti është ajo degë e shkencës që përpunon procedurat kontabile dhe nëpërmjet
matjes, grumbullimit, regjistrimit, përpunimit të paraqitjes së informacionit kryesisht
financiar, informon të gjithë të interesuarit dhe ndihmon në mënyrë efikase në drejtimin dhe
funksionimin e njësive ekonomike dhe së fundi lehtëson komunikin me disa funksione
speciale .
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Kontabiliteti si një tërësi mjetesh dhe procedurash përbëhet nga: Aktiviteti i regjistrimit në
llogaritë përkatëse, Përpunimi i informacionit në forma të caktuara, Komunikimi i
informacionit në forma dhe afate të caktuara të përdoruesve të tij (Osmani, 2012).

2.2

Kontabiliteti i menaxhmentit

Është fushë e kontabilitetit që si qëllim kryesor ka përgatitjen, raportimin dhe interpretimin
e informacioneve të kontabilitetit që kanë përdorim intern në ndërrmarrje, për marrjen e
vendimieve të ndryshme.Edhe pse kontabiliteti i menaxhmentit është shumë i lidhur me
kontabilitetin financiar , në praktikë, te ndërmarrjet e mëdha, këto bransha organizohen
ndaras.Meqenëse informatat e këtij kontabiliteti përdoren për nevoja interne të
menaxhmentit , ato nuk janë të standardizuara , gjë që do të thotë se për sajimin e tyre nuk
egzistojnë restriksione lidhur me zbatimin e rregullave të caktuara (p.sh parimeve etj). Edhe
pse shumica e informatave të kësaj branshe nuk janë më karakter financiar, megjithatë, në
pergjithësi, mund të konstatojmë se informatat e këtij kontabiliteti paraqesin një bazë solide
për marrjen e shumë vendimeve afariste në të gjitha funksionet e ndërmarrjes dhe për të
gjitha nivelet e menaxhmentit.Sipas mendimit të shumë shkencëtarëve, të literautës
kontabël . Kontabiliteti i menaxhmentit përdoret nga ana e menaxherëve për marrjen e
vendimeve lidhur me: planifikimin operativ (afarist), kontrollin, dhe menaxhimin e kostos.

2.3

Zhvillimet e kontabilitetit në Kosovë

Në periudhën e pasluftës, edhe në Kosovë, ka lëvizje pozitive në drejtim të zhvillimit të
kontabilitetit.Ndërtimit të sistemit të kontabilitetit , mbi bazat e SNK-së , nuk mund ti
shmanget as Kosova si pjesë e evropës dhe e këmbimit ndërkombëtar.
Autoritet qëndrore i Kosovës për nxjerrjen e SKK-së, është bordi i raportimit financiar.
Deri më tani, nga ky bord, janë nxjerr 18 Standarde Kosovare te kontabilitetit (SKK), të
cilat janë në harmoni me SNK-në.Përderisa në shumicën e shteteve të botës roli i
informatave të kontabilitetit në vlerësimin e përgjithshëm të pozitës financiare të
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ndërrmarrjes, është i madh, kjo nuk mund të thuhet se vlen në rrethanat e tanishme edhe për
kontabilitetin e ndërrmarrjes në shtetin e Kosovës.
Udhëzuesit kryesorë operacionalë për zhvillimin e procesit kontabël janë supozimet,
parimet dhe kufizimet .Emërtimet parimet, supozime dhe koncepte në praktikën kontabël
në të kaluarën janë përdor si terma alternative përkatësisht si sinonime. Megjithatë
definimet në vijim për udhëzuesit kontabël do të tregojnë egzistimin e dallimeve të vogla
ndërmjet tyre .Supozimet vijnë nga mjedisi biznesor dhe ato janë krijuar nga mendimi
njërzor duke e kombinuar praktikën, traditën dhe rregullat zyrtare.Ato në fakt janë
bazament i procesit të kontabilitetit.Parimet janë rregulla specifike të cilat përdoren në
regjistrimin kontabël dhe për matjen e elementeve të pasqyrave financiare. Ato janë krijuar
mbi bazën e supozimeve. Kufizimet në një formë përfaqësojnë kufizimin e dobishmërisë së
informacionit të dhënë në pasqyrat financiare për shkak të disa pengesave të cilat lidhen me
relacionin e kostobenefitit, materialitetin dhe konzervatizmin (Asllanaj, 2010).

2.4

Auditimi

Auditimi është proces sistematik i përfitimit dhe vlerësimit objektiv të evidencave mbi te
cilat mbështeten pohimet për veprimet dhe ngjarjet ekonomike, në mënyrë që të përfitohet
një siguri mbi shkallën e përputhjes midis këtyre pohimeve dhe kritereve të vendosura, si
dhe komunikimit të rezultateve ndaj palëve të interesuara.
Llojet e Auditimit: Auditimi i pasqyrave financiare – Një auditim i pasqyrave financiare
përcakton nëse pasqyrat e përgjithshme financiare “japin pamjen e vërtetë dhe të sinqertë”
duke iu përmbajtur kritereve specifike. Pasqyrat financiare që auditohen zakonisht janë:
bilanci i gjendjes, pasqyra e të ardhurave, pasqyra e rrjedhjeve të arkës dhe pasqyra e
ndrrimeve në ekuitet, duke përfshirë këtu edhe shpalopsjen e pasqyrave financiare, ndërsa
si kriter i caktuar shërbejnë Standardet Ndërkomëtare të Kontabilitetit (SNK). Auditimet e
pasqyrave financiare janë ndërtuar në mënyrë që të krijojnë një siguri të arsyshme rreth
faktit që pasqyrat financiare nuk përmabjnë ndonjë anomali materiale. Auditorët vërtetojnë
(atestojnë) që prezantimi i pasqyrave financiare është në përputhje me Standardet specifike.
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Auditorët nuk vërtetojnë forcën financiare të kompanisë, maturinë e vendimeve të
menaxhmentit, ose rrezikun e bërjes biznes me këtë kompani.

2.4.1 Karakteristikat kryesore të auditimeve të pasqyrave financiare

Auditorët që kryejnë auditime të pasqyrave financiare janë të pavarur nga menaxhmenti dhe
nga përdoruesit e pasqyrave financiare. Auditorët i bazojnë vendimet e tyre mbi një mostër
të pasqyrave financiare më tepër se sa mbi secilin zë që përbënjë pasqyrat financiare.
Auditorët përfitojnë siguri të arsyeshme rreth faktit që pasqyrat financiare nuk përmbajnë
ndonjë anomali materiale. Auditorët nuk janë kurrë absolutisht të sigurtë që pasqyrat
financiare janë absolutisht në rregull. Auditorët japin një opinion mbi pasqyart financiare
në tërësi dhe jo mbi zëra të veqantë të pasqyrave financiare, raporti që japin auditorët vlen
për tërësinë e pasqyrave financiare dhe për të gjithë përdoruesit e tyre.
Auditimet e Përputhshmërisë – një auditimi i përputhshmërisë tregon shkallën në të cilën
kompania e audituar vepron në përputhje me rregullat, politikat, ligjet, praktikat e pranuara
nga të gjithë, rregulloret që kanë ndikim mbi entitet dhe marrëveshjet e shkruara.
Auditimet Operacionale – janë ekzaminime të gjithë entitetit ose disa pjesëve të tij për të
përcaktuar shkallën e efikasitetit dhe efektivitetit operacional. Efikasiteti ka të bëjë me
faktin se sa mirë përdoren burimet nga një entitet për të arritur qëllimet dhe objektivat e tij;
efektiviteti ka të bëjë me suksesin e një entiteti në arritjen e këtyre qëllimeve dhe
objektivave.
Auditimet Ligjore – qëllimi i një auditimi është zbulimi dhe vënia nën kontroll e disa
aktiviteteve mashtruese. Përdorimi i auditorëve në auditime ligjore është rritur përditë e më
tepër, sidomos kur mashtrimi përfshin çështje financiare (SHKÇAK, 2007).

2.4.2 Llojet e Auditorëve

Ka lloje të ndryshme të auditorëve; megjithatë, ata mund të klasifikohen në katër grupe
kryesore: auditorët e jashtëm, auditorët e brendshëm, auditorët qeveritarë dhe auditorët
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ligjorë. Një element i rëndësishëm që duhet të përmbushet patjetër nga secili lloj auditori
është të qenurit i/e pavarur nga entiteti që po auditohet.
Auditorve të jashtëm ndryshe u referohemi edhe si auditorë të pavarur. Këta auditorë
quhen të jashtëm sepse ata nuk janë të përfshirë në entitetin që po auditohet. Auditorët e
jashtëm auditojnë pasqyrat financiare të korporatave, kompanive private, partneriteteve,
komunave, individëve dhe llojeve të tjera të entiteteve.
Auditortë e brendshëm, janë auditorë që merren në punë drejtpërsëdrejti nga kompanitë
individuale, partneritete, agjencitë qeveritare dhe entitetet tjera dhe zakonisht quhen
auditorë të brendshëm. Në korporatat e mëdha mund të ketë një numër shumë të madhë të
punonjësve të departamentit të auditimit të brendshëm dhe Drejtor i Auditimit të brendshëm
është zakonisht një titull i rëndësishëm në këtë entitet. Megjithëse janë punonjës të
kompanisë, auditorët e brendshëm duhet të mbeten objektiv dhe të pavarur.

2.4.3 Auditimi i Jashtëm

Përvoja botërore na mëson se auditimi i jashtëm, është ajo formë e auditimit që kryhet nga
një palë e tretë me qellim, midis të tjerave dhe kryesisht verifikimin që deklaratat financiare
janë paraqitur në mënyre korrekte. Në nivel qeveritar, auditimi i jashtëm, si rregull,
përfshin një rishikim të buxhetit, shpërndarjen e fondeve dhe të shpenzimeve aktuale, për
t’u siguruar që të ardhurat dhe shpenzimet buxhetore janë përpiluar, menaxhuar dhe
raportuar në mënyre korrekte.
Në rastin e vendit tonë, rolin e udhëheqjes metodologjike për të gjithë piramidën e auditimit
dhe auditit të jashtëm për sektorin publik (qeverinë), e luan Kontrolli i Lartë i Shtetit
(KLSH), një institucion kushtetues i krijuar mbi bazën e transformimit të institucionit me të
njëjtin emër, nga periudha e ekonomisë së centralizuar. Më herët kësaj jave, komisionet e
përhershme të Kuvendit, filluan diskutimin e disa mendimeve në Ligjin organik të KLSH,
mendime që kanë qenë prezantuar rreth një viti më parë, por që nuk gjetën mbështetjen e
duhur dhe as nuk u përfshinë në axhendën e punimeve të Kuvendit nga maxhoranca e
mëparshme qeverisëse. Ndër çështjet e shumëdebatuara, dhe për të cilën dëshiroj të jap
ndihmesën time modeste për sqarimin e përmbajtjes, është edhe problemi nëse KLSH duhet
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të auditojë ose jo, Drejtorinë e Përgjithshme të Tatime-Taksave dhe Drejtorit rajonale
tatimore, d.m.th edhe grumbullimin e të ardhurave buxhetore. Siç dihet, qysh nga mesi i
vitit 2009, DPT ka refuzuar sistematikisht auditimet nga KLSH, duke bërë që veprimtaria e
këtij institucioni, në këndvështrimin e auditimit, të mbetet subjekt vetëm i inspektimit të vet
dhe atij të Ministrisë së Financave. Në fakt, sipas shtypit të kohës dhe raporteve vjetore të
mëvonshme të KLSH në Kuvendin e Shqipërisë, rezulton se KLSH kishte bërë “kallëzimin
penal ndaj 10 punonjësve tatimorë”, duke pretenduar shifra të mëdha abuzimesh (diku rreth
20 milionë dollarë amerikane), ndërsa DPT kishte refuzuar përfshirjen e mëtejshme të
KLSH në këtë auditim, duke e konsideruar si të drejtë të tij të ligjshme të njësisë së vet të
inspektimit tatimor. Mbas kësaj, KLSH i është drejtuar gjykatës (2010) dhe as sot e kësaj
dite, nuk ka një vendim perfundimtar të kësaj të fundit për qartësimin dhe zgjidhjen e
konfliktit në fjalë. D.m.th gjatë gati pesë viteve të fundit, marrëdhëniet institucionale
ndërmjet KLSH dhe DPT, mbeten “të ngrira” dhe ishte pikërisht mendimi i ligjit organik
për KLSH, që solli në vëmendjen e ligje-vënësve dhe të opinionit publik, këtë “kontradiktë
kompetencash” në fushën e auditimit. Në vijim të këtij shënimi, dëshiroj të ndalem në
analizën e qëndrimit të secilës palë, si dhe të formuloj mbi këtë bazë një rekomandim që
shpresoj të jetë sadopak i dobishëm në debatin parlamentar në, proces, rreth kësaj çështjeje.
Së pari, DPT ishte dhe është plotësisht në të drejtën e saj, që KLSH nuk ka dhe nuk duhet të
ketë tagër në auditim dhe as akses në të dhënat individuale, konfidenciale ose jo, të
sipërmarrjeve private vendase apo të huaja, që ushtrojnë veprimtarinë e tyre të biznesit, në
territorin e Republikës së Shqipërisë. Kjo për faktin se ligji mbi procedurat tatimore (duke
përfshirë edhe mendimet në proces që nuk janë miratuar ende), parashikon qartë nocionin e
kontrollit tatimor dhe procedurat përkatëse të ushtrimit të tij, gjë që është detyrë
funksionale e këtij institucioni dhe njësive përbërëse/vartëse të tij. Po ashtu, çfarëdo
dublimi i detyrave të inspektimit tatimor nga ana e KLSH dhe aksesi i inspektorëve të tij në
të dhënat individuale të bizneseve të regjistruara ligjërisht (në procesin e ushtrimit të
biznesit, d.m.th gjatë vitit ushtrimor), është humbje kohe dhe një kosto e panevojshme për
taksa-paguesit shqiptarë, ashtu sikurse respektimi i natyrës konfidenciale të të dhënave të
bizneseve, është e garantuar me kuadër ligjor të posaçëm. Në të njëjtën kohë, DPT gabon
dhe kundërshtimi i saj, sipas mendimit tim, është i pathemeltë në faktin se aspektet e
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planifikimit të të ardhurave tatimore, të metodave të përdorura nga kjo agjenci, për të
mbledhur tatime-taksat, të ndikimit që këto metoda kanë mbi bizneset, etj., që të marra së
bashku, përmblidhen nën nocionin “matje e performancës së grumbullimit të të ardhurave
shtetërore”, janë një detyrë themelore e rëndësishme, me interes publik që duhet t’i përcillet
ligjë-vënësit, dhe në këtë mënyrë edhe sovranit, përmes KLSH-së. Kjo sepse KLSH nuk
mund të kryejë dhe as kryen kontroll tatimor në subjektet e vecantë, por vetëm në nivel
administrativ (drejtori e përgjithshme dhe drejtori rajonale), dmth kryen auditim të
organeve tatimore lidhur me mënyrën se si ata kanë planifikuar (taksuar) bizneset dhe si
kanë vepruar në vjeljen e detyrimeve tatimore, pra në plotësimin e detyrës së sigurimit të të
hyrave në buxhet. Një veprimtari e tillë e KLSH kurrsesi nuk duhet të konfrontohet me
vizitat tatimore (përndryshe inspektime), qofshin këto rutinë (dmth të njoftuara më parë
shkresërisht) ose të befasishme (pa njoftim paraprak), në subjekt që kryejnë dhe duhet të
kryejnë njësitë përkatëse të organeve tatimore.
Së dyti, KLSH, me ose pa dashje, në përpjekjet për përfshirjen e DPT në projekt-ligjin e
amenduar për KLSh që po diskutohet këto ditë si “subjekt të zakonshëm të auditimit” edhe
pse kjo është një praktikë e trashëguar nga e shkuara e afërt , e pranuar thelbësisht në
frymën kushtetuese të rolit të këtij institucioni dhe të pritshmërive të taksapaguesve nga ky
proces lidhur jo vetëm me grumbullimin e të ardhurave në buxhet, por dhe me madhësinë
dhe afatin e tyre, duke ndikuar në ritmet e zhvillimit ekonomiko-shoqëror të vendit. Në këtë
mënyrë, taksa-paguesit shqiptarë ”kënaqin” interesin e tyre për matjen dhe vlerësimin e
ecurisë së procesit të normalizimit të sektorit joformal të ekonomisë sonë kombëtare (të
shprehur në uljen e evazionit fiskal dhe mosapagimit të detyrimeve për sigurimet shoqërore
e shëndetësore), për vlerësimin e qartë të ecurisë së grumbullimit të të ardhurave fiskale në
raport me kapacitetin fiskal të vendit dhe jo të lojës subjektive me “plane” të të ardhurave
tatimore që “rishikohen” në mes të vitit fiskal apo në mbarim të tij për të përputhur
artificialisht mosmbledhjen e taksave (përndryshe të evazionit) me faktin e pritshëm në
vitin përkatës. Opinioni publik dhe vetë ligjë-vënësit janë dhe duhet të jenë më të interesuar
për të njohur faktorët përcaktues që kanë sjellë rezultatet e arritura në grumbullimin e të
ardhurave fiskale, faktorë të tillë si: efektet e rritjes së taksave (kur ka rritje të tyre) apo
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rialokimit të tyre ndërmjet grupeve apo të sektorëve të ndryshëm të veprimtarisë së biznesit,
rritjen e shënuar për shkak të ngushtimit të infomalitetit, etj. Dmth janë të interesuar për një
performancë në rritje të ecurisë së grumbullimit të të ardhurave fiskale shumë më tepër se
për “përputhshmërinë me ligjin" në shpenzimin e parave publike apo të kredive e huave
shtetërore nga ana e institucioneve publike. Në këtë mënyrë shpresoj se edhe Kuvendi do të
rrisë përgjegjshmërinë në ushtrimin e funksioneve të veta kontrolluese mbi baza të
shëndosha kushtetuese mbi qeverinë, duke shmangur sa të jete e mundur debatin shterpë
politik, sic jemi mësuar të shohim deri më sot kur diskutohen dhe miratohen raportet
vjetore të KLSH-së (edhe pse hartimi i buxhetit të shtetit ishte dhe mbetet lijgi më i
rëndësishëm politik në kohë paqeje në cilindo shtet demokratik). Por përfshirja e KLSH në
auditimin DPT dhe drejtorive rajonale tatimore në dimensionin e sqaruar më sipër, do të
jetë një ndihmesë e madhe edhe për vetë qeverinë, pasi kjo e fundit do të ketë mundësi
kështu të clirohet nga “sindroma e bashkisë” dmth nga mentaliteti i shpenzimit me cdo
kusht të parave publike dhe të borxheve që merren për të mbështetur programin e vet
politiko-qeverisës, por do të fokusohet më mirë në rrugët e krijimit dhe të grumbullimit të
këtyre të ardhurave, padyshim duke evidentuar dhe përgjegjësitë përkatëse, dhe mandej në
drejtimet e destinimit të shpenzimeve publike. Së treti, në vlerësimin tim, me gjithë punën e
bërë nga vetë KLSH, përsëri mbetet mjaft për të bërë në drejtim të rritjes së bashkëpunimit
institucional të këtij institucioni, me institucionet e tjera shtetërore dhe posaçërisht, me
Ministrinë e Financave. Kjo sepse praktikat e qeverisjes së mirë dhe përvoja pozitive e
grumbulluar nga vetë KLSH gjatë viteve të fundit, sugjerojnë nga njëra anë fokusimin e
veprimtarisë së këtij institucioni në problematikën gjithnjë e më komplekse në nivel makro
që po shfaq ekonomia jonë kombëtare, ashtu edhe në konsiderimin nga ana e ekzekutivit të
raporteve të KLSH, si një ndihmesë e dobishme në luftën ndaj korrupsionit, me qëllim
parandalimin e përdorimit inefiçient të parave publike, pengimin e vjedhjes dhe ngushtimin
e evazionit të gjerë fiskal, që kjo ekonomi vazhdon të vuajë në mënyrë konstante, sidomos
gjatë periudhës së krizës ekonomike që po kalojmë. Në këtë mënyrë, përfshirja e KLSH në
auditimin e DPT dhe Drejtorive rajonale tatimore, duke shmangur “kontaktet” e
drejtpërdrejta të inspektorëve të KLSH me subjektet tatimore, me kufizimet e sugjeruara në
këtë shënim (d.m.th në nivel makro, institucional,), nuk duhet parë si çështje e vullnetit
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personal apo të pushtetit diskrecional të titullarit të këtij institucioni, as si çështje e
marrëdhënieve apo (mos) pëlqimit nga titullari i dikasterit të financës, (apo më keq i
kryeministrit të radhës për titullarin e KLSH-së). Kjo çështje, ishte dhe mbetet çështje e
respektimit të “ndarjes dhe balancës” së pushteteve, siç parashikon Kushtetuta e Republikës
së Shqipërisë, çështje e ndërtimit të besimit reciprok apo të “bashkëjetesës”, ndërmjet
institucioneve të shtetit ne funksion te mirëqeverisjes. Është kjo arsyeja se, sipas mendimit
tim, rreth këtyre çështjeve dhe opsioneve të ndryshme në formulimet juridike përkatëse,
nevojitet më shumë debat publik dhe në rrethet akademike, të ekspertëve, etj., më parë se të
kryhet vendim-marrja politiko-juridike për amendimentet përkatëse në ligjin organik që
rregullon veperimtarinë e KLSH-së. Sipas mendimit tim, është në nderin dhe në
përgjegjësinë e Kuvendit të Shqipërisë, të dalë nga zgjedhjet e vitit 2013, që me maturi të
rrisë llogari-dhënien përpara tij, të të gjitha institucioneve kushtetuese dhe atyre të krijuara
me ligj të veçantë, duke filluar me qeverinë dhe me KLSH si oponentin kushtetues të
performancës fiskale dhe buxhetore të saj. Kjo është po aq e rëndësishme edhe për t’ju
dhënë përgjigje, opinioneve që refuzimin për përfshirjen e KLSH në auditimin e DPT, e
shohin si përpjekje për mbajtjen të izoluar të këtij institucioni, në një kohë që formalizimi i
ekonomisë, mbetet ndër sfidat kryesore për funksionimin e shtetit ligjor, për sukses në
luftën kundër korrupsionit, etj. Apo nëse amandamemtet ligjore që janë ndërmarre kohët e
fundit, shumëkush i sheh si mjet “legal” për të rritur përqëndrimin e pushtetit - një prirje e
përhershme me pasoja lehtësisht të parashikueshme e marrëdhënieve ndërmjet qeverisë dhe
pjesëve apo “gjymtyrëve” të tjera të shtetit. Më keq akoma, nëse frika për zbulimin në
publik të privilegjeve fiskale (përndryshe “evazionit fiskal me licencë”), që kanë gëzuar (e
që fatkeqësisht gëzojnë edhe sot e kësaj dite) një numër përfaqësuesish politikë (në kushtet
e një konflikti të hapur interesi), i shtyn këta të fundit dhe ndoshta edhe maxhorancën në
tërësi, që të mbajë qëndrime të ngurta në këtë debat, që nxitin hermetizimin e mëtejshëm të
DPT, duke lënë kështu jashtë transparencës për publikun dhe gjykimit të tij për tatimettaksat - një ndër sektorët më problematikë, në të cilin ende mungon vija e qartë ndarëse
midis evazionit dhe korrupsionit, gjatë të gjithë periudhës së tranzicionit tonë drejt
ekonomisë së tregut dhe të shoqërisë së lirë (Precit, 2014).
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2.4.4 Auditimi i Brendshëm

Një angazhim auditimi për shërbimet e sigurisë zhvillohet në një auditim me bazë sistemi
nëpërmjet auditimit të përputhshmërisë, auditimit të performancës, auditimit financiar,
auditimit të teknologjisë së informacionit apo nëpërmjet kombinimit të llojeve të ndryshme
të auditimit.
Një angazhim auditimi për shërbimin e konsulencës përfshin veprimtari këshilluese dhe të
tjera si këto si: konsulta, këshilla, ndihmë dhe trajnime, natyra dhe objekti i të cilave
miratohen nga kreu i organizatës. Legjislacioni dhe standardet e Auditimit të Brendshëm i
referohen llojeve të ndryshme të veprimtarive të Auditimit të cilat vijojnë si më poshtë:
Auditimi mbi bazë sistemi, auditimi i sistemeve përfaqëson një vlerësim në thellësi të
sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm të vendosura nga
menaxhimi, me qëllim që të përcaktoj nëse ato po funksionojnë me kosto efektive, në
mënyrë efiçente dhe për arritjen e objektivave, dhe që janë në gjendje të identifikojnë
mangësitë dhe të ndërmarrin veprime korrigjuese. Ky auditimi përfaqëson punën më
efektive të Auditimit të Brendshëm sepse, nëse kontrollet operojnë ashtu siç është
parashikuar atëherë edhe Audituesit e Brendshëm dhe menaxhimi i organizatës mund të
marrin siguri nga kontrollet e vendosura.
Auditimi i përputhshmërisë ekzaminimin e veprimtarive të subjektit në procesin e realizimit
të objektivave në këndvështrimin e përputhjes së tyre me ligjet dhe rregullat. Auditimet e
pajtueshmërisë kanë si qëllim të testojnë nëse organizata vepron në përputhje me
legjislacion përkatës të fushës.
Auditimi i performancës, ose i vlerës së parave është procesi i vlerësimit të objektivave,
programeve dhe shkallës së realizimit të tyre, në lidhje me kursimin, dobinë dhe
frytshmërinë.
Kursimi është përdorimi me masë dhe me kujdes i burimeve për një veprimtari, duke
ruajtur cilësinë e nevojshme. Dobia nënkupton lidhjen ndërmjet rezultatit, në kuptimin e
mallrave, shërbimeve ose prodhimeve të tjera (rezultateve) dhe burimeve të përdorura për
t'i prodhuar ato.
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Frytshmëria nënkupton nivelin e realizimit të objektivave dhe marrëdhëniet ndërmjet
rezultatit të pritur dhe rezultatit faktik të veprimtarisë. Një auditim performance ekzaminon
cilësinë e shërbimit të kryer, dhe nëse ky shërbim shton “vlerë për para”. Për shembull,
Audituesit e Brendshëm mund të shqyrtojnë cilësinë e shërbimit të transportit publik në një
qytet dhe e vlerësojnë këtë cilësi në raport me koston. Auditimet e performancës, zakonisht
përfshijnë krahasimin e informacionit të kostos dhe shërbimit, dhe mundësimin e shërbimit
nga organizata të tjera të ngjashme.
Auditimet financiare, kryhen për të vlerësuar saktësinë dhe plotësinë e regjistrimeve dhe
gjendjeve të llogarive. Auditimet financiare përdorin teste thelbësore, rishikime analitike,
dhe procedura të tjera vlerësimi të cilat mund të përfshijnë ose të mos përfshijnë testet
funksionale apo rishikime të transaksioneve .
Auditimet financiare përcaktojnë nëse informacioni financiar i subjektit publik paraqet në
mënyrë të besueshme pozitën financiare, rezultatet e operacioneve dhe ndryshimet e
subjektit të audituar në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit
Publik.Procedurat e Auditmit financiar janë më të detajuara në metodikën e Auditimit
financiar.
Auditime të Teknologjisë së Informacionit (TI), fokusohet vetëm në kontrollet e vendosura
në një organizatë. Ky lloj auditimi mund të përfshijë auditimin e të gjithë kontrolleve të
sistemit të TI në një organizatë ose vetëm të një fushe të organizatës, si për shembull, të
fushës së llogarisë.
Auditimet e TI më shpesh bëhen kur në një fushë të veçantë llogarie është vendosur një
sistem i ri.
Megjithëse ky manual mbulon disa aspekte të auditmit të TI (shiko formatin standard Nr
12) duhet pasur parasysh se një Auditim i tillë është një fushë shumë e specializuar dhe
është jashtë objektit të këtij manuali për Auditimin e Brendshëm. Auditimet e sistemeve të
TI zhvillohen sipas metodikës së hartuara nga Njësia Qendrore e Harmonizimit AB dhe të
miratuar nga Ministria i Financave.
Një angazhim këshillues është shqyrtim i sistemeve me qëllim përmirësimin e kontrolleve
ekzistuese. Krahasuar me auditimet me bazë sistemi, angazhimi këshillues është më i
kufizuar pasi nuk teston kontrollet e brendshme ekzistuese, por thjesht vëren projektimin,
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ndërtimin e sistemit që shqyrtohet. Është i ngjashëm me fazën gjashtë të punës së Auditimit
të Brendshëm që mbulohet në kapitullin 3 të këtij manuali.
Audituesit e Brendshëm kur kryejnë shërbim konsultimi veprojnë në kapacitetin e
këshilluesit për menaxhimin e një organizate. Një gjë e tillë do të thotë se Audituesit e
Brendshëm kanë një rol këshillues aktiv në një fushë të caktuar dhe jo të rishikojnë në
mënyrë të pavarur atë që u ka propozuar menaxhimi.
Duhet të tregohet kujdes kur qëllim që të mos komprometohet pavarësia e audituesit të
brendshëm. Do të ishte e bihet dakord për të ndërmarrë një lloj pune të tillë me pamundur
për audituesit e brendshëm të auditonin një fushë të llogarisë në mënyrë objektive nëse ata
janë shumë të përfshirë në krijimin apo hartimin e kësaj fushe/veprimtarie.
Pavarësia e audituesve të brendshëm të caktuar në një auditim duhet të garantohet në
përputhje me standardet profesionale. Për të siguruar pajtueshmërinë me standardet,
Audituesit e Brendshëm deklarojnë paraprakisht pavarësinë e tyre duke plotësuar
deklaratën e pavarësisë. Drejtuesi i Auditimit vlerëson deklaratën, merr vendimin për
caktimin e auditimit dhe deklaratën e ruan në dosjen e auditimit.Stafi auditues duhet të
diskutojë çështjet e auditimit me Përgjegjësin e Grupit në mënyrë jo-formale, për t’i bërë
me dije ata mbi përmbushjen e Programit të Auditimit, pengesat, çështjet e dala si dhe
nevojat e audituesve në përfundim të punës audituese. Për auditime të rëndësishme, ky
informim bëhet nëpërmjet raporteve të ndërmjetme. Procedurat e raportimit përshkruhen në
Programin e Auditimit.
Auditorët Qeveritar, janë punonjës të shtetit. Zakonisht, auditorët qeveritar punojnë ose në
një institucion shtetëror supreme të auditimit ose për auditorin tatimor.
Ashtu si auditorët tjerë auditorët qeveritar duhet të jenë objektiv dhe të pavarur. Auditorët
Ligjorë, punësohen nga korporatat, agjencitë qeveritare, firmat e auditimit dhe firmat që
ofrojnë shërbime konsulence dhe hetimesh. Ata trainohen për të hetuar, zbuluar dhe ndaluar
krimin “e zyrave" (IEKA, 2014).

2.4.5 Standardet Ndërkomëtare të Auditimit
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Standardet Ndërkombëtare të Auditimit – (SNA) janë masa të cilësisë së perfomancës së
një auditori. SNA-të përbëhen nga tre kategori standardesh: Standardet e përgjithshme;
Standardet e punës në teren dhe Standardet e raportimit.
Standardet e përgjithshme, ka tre standarde të përgjithshme, të cilat kanë të bëjnë me
kualifikimet dhe aftësinë e auditorit dhe cilësinë e punës së tij/saj. Standardi i parë i
përgjithshëm pranon faktin që një individ duhet të ketë trainimet dhe aftësitë e duhura për
të qenë një auditor. Standardi i dytë i përgjithshëm kërkon që auditori të jetë gjithmonë i
pavarur gjatë secilit angazhim. Kujdesi i duhur profesional është çështje mbi të cilën
fokusohet standardi i tretë i përgjithshëm. Standardet e punës në terren – kanë të bëjnë me
kryrjen aktuale të auditimit. Këto tre Standarde paraqesin bazën konceptuale të procesit të
auditimit. Standardi i parë i punës në terren ka të bëjë me planifikimin dhe mbikqyrjen.
Standardi i dytë i punës në terren kërkon që auditori të ketë kuptuar siç duhet kontrollet e
brendshme të kompanisë që po auditohet për të mund të planifikojë auditimin.
Mjaftueshmëria dhe besueshmëria janë qështje mbi të cilat fokusohet Standardi i tretë i
punës në terren.
Standardet mbi raportimin - Katër standardet ekzistuese të raportimit i kërkojnë auditorëve
të mbajnë parasysh çështjet e mëposhtme para se të japin një raport auditimi: 1) nëse
pasqyrat financiare janë prezentuar në përputhje me Standardet Kosovare të Kontabilitetit,
2) nëse këto Standarde janë zbatuar në mënyrë konsistente, 3) nëse janë bërë të gjitha
shpalosjet e duhura, dhe 4) cilat janë përgjegjësitë që merr përsipër auditori dhe cili është
karakteri i punës së auditorit (SHKÇAK, 2007).

2.5

Procesi i auditimi

Auditori duhet të planifikojë dhe kryej auditimin në mënyrë të tillë që rreziku i auditimit
(rreziku që ekziston që auditori të mos arrijë të modifiojë opinionin e tij mbi pasqyrat
financiare të cilat mund të përmbajnë anomali) të mund të kufizohet deri në një nivel të
pranueshëm.
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Të kuptuarit e entitetit dhe mjedisit ku vepron ai – Auditori fillon me të kuptuarit e entitetit
dhe mjedisit ku vepron ai për të planifikuar auditimin dhe për të përcaktuar shtrirjen
(objektin, natyrën dhe kohëzgjatjen) e procedurave të auditimit që duhet të kryhen.
Identifikimi i rreziqeve që mund të sjellin anomali materiale – Rreziqet e biznesit janë
rrreziqet që kërcënojnë aftësinë e biznesit për të arritur objektivat e tij. Shumica e entiteteve
përballen me një mori rreziqesh të biznesit të cilat mund të rezultojnë në paraqitjen e
anomalive në pasqyrat financiare.
Vlerësimi i kundërpërgjigjes së entitetit ndaj rrezikut – Menaxhmenti mban pergjegjësinë
përsa i takon realizimit të objektivave të entitetit.
Vlerësimi i rrezikut të anomalive materiale – ndërsa pritet të shprehë një opinion për
pasqyrat financiare në tërësi, auditori duhet të vlerësoj rrezikun e auditimit për secilën
salldo individuale.
Vlerësimi i rezultateve dhe dhënia e raportit – Synimi i auditorit pas përfundimit të
auditimit të tij është që të bëjë të sigurtë se rrezikiu i anomalive materiale është reduktuar
deri në një nivel të pranueshëm për të lejuar që pasqyrat financiare të jenë të lira nga ndonjë
anomali material (SHKÇAK, 2007).

2.5.1 Kuptimi dhe përmbajtja e kontrolllit të brendshëm

Kontrolli i brendshëm përbëhet nga masa dhe procedurat që merr menaxheri me qëllim që
të sigurohet menaxhimi rezulatitv i ndërrmarjes. Ky qëllim i kontrollit të brendshëm dmth i
shtytjes përpara të funksionimit efektiv të ndërrmarjes arrihet nëpërmjet një seri masav të
cilat synojn: Mbrojtjen e elementeve pasurore nga përvetësimi, shpërdorimi, dëmtimi dhe
përdorimi jo efektiv; Shtytjen përpara të saktësis dhe besueshmëris të regjistrimeve
kontabile; Marrjen përsipër të matjes së prodhimit dhe krahasimit me objektiva dhe
politikën e ndërrmarjes; Vlersimin e rentabilitetit të punëve në ndërrmarje.
Kontrolli i brendshëm është vlersimi i pavarur dhe objektiv i ndërrmarjes përmes trajtimit
dhe funksioneve dhe veprimtarive të ndryshme të ndërrmarjes, vlersimi i cili bëhet
nëpërmjet urdhrit dhe për llogarit e menaxherit të ndërrmajes.Kontrolli i brendshën nuk ka
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të bëjë vetëm me masat dhe procedurat që aplikohen nga ndërrmarrja për të parandaluar
përdorimet ose shkeljet nga të punësuarit në të. Ky konceptim nuk përbën veq se një pjes të
kontrollit të brendshëm shtrihet tej funksioneve ekonomike administrative të ndërrmarjes.

2.6

Fazat kryesore të auditimit

Pranimi dhe vazhdimi i punës me klientin – standardet e auditimit kërkojnë nga auditori që
të themelojë politika dhe proceduara për të vendosur nëse duhet të pranojë të punojë me një
klient ose të vazhdojë punën me klientin e më parshëm.
Themelimi i kushteve të angazhimit – Auditori duhet të bjerë dakord me klientin për sa i
takon shërbimeve që do të kryhen. Megjithëse kjo nuk kërkohet specifikisht nga Standardet
e Auditimit, rekomandohet gjithmon që në të gjitha rastet, kushtet dhe të tjera çështje rreth
të cilave auditori dhe klienti i tij të bien dakord të dokumentohen në një letër angazhimi.
Paraplanifikimi, në përgjithësi përbëhet nga dy aktivitete kryesore: Përcaktimi i personave
të nevojshëm që do të jenë antarë të skuadrës që do të kryej auditimin, dhe të siguruarit se
kompania e auditimit dhe skuadra që do të kryej auditimin janë të pavarura.
Planifikimi i auditimit, një planifikim i mirë i auditimit është shumë i rëndësishëm për t’u
siguruar që auditimi të kryhet në mënyrë efektive dhe eficiente. Gjatë zhvillimit të një plani
të auditimit, auditori duhet të drejtohet nga, procedurat që ndërmerren për të kuptuar
entitetin, dhe rezultatet e procesit të vlersimit të rrezikut.
Marrja parasysh e kontrolleve të brendshme, kontrollet e brendshme janë procese mbi të
cilat kanë ndikim bordi i drejtorëve, menaxhmenti dhe ajo pjesë e personelit i cili ka për
detyrë të japë një siguri të arsyeshme për sa i takon arritjes së objektivave në kategorinë e
mëparshme: besueshmëria e raportimit financiar, efektiviteti dhe eficienca e operacioneve,
të vepruarit në pajtim me ligjet dhe rregulloret në fuqi.
Llojet e ndryshme të Opinioneve të Auditimit të zbatuara nga ana e ZAP në Raportet
Vjetore të Auditimit për vitin 2009, një opinion i pakualifikuar jepet kur auditori është i
kënaqur në të gjitha aspektet materiale që: Pasqyrat financiare janë përgatitur duke
shfrytëzuar baza dhe politika të pranuara të kontabilitetit të cilat janë zbatuar në mënyrë
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konsistence (të qëndrueshme); pasqyrat janë në pajtim me kërkesat statusore dhe rregulloret
relevante; pamja e paraqitur në pasqyrat financiare janë përputhje me njohuritë e auditorit
në lidhje me entitetin e audituar; është një shpalosje adekuate e të gjitha çështjeve materiale
relevante për pasqyrat financiare.
Theksi i çështjeve, në disa rrethana auditori mundet të konsideroj se lexuesi nuk do të
kuptoj në mënyrë të duhur pasqyrat financiare nëse vëmendja është përqendruar në çështje
të pazakonshme apo të rëndësishme. Si një rregull e përgjithshme, auditori kur jep një
opinion të pakualifikuar kjo nuk i referohet ndonjë aspekti specifikë të pasqyrave financiare
në opinionin e tij në rast se kjo mund të interpretohet gabimisht si opinion i kualifikuar. Me
qëllim të shmangies së kësaj përshtypjeje, referencat që janë menduar si; nënvizim i
çështjes; gjinden në paragrafët e ndara nga opinioni. Sidoqoftë, auditori nuk duhet të përdor
nënvizimin e çështjes për të përmirësuar mungesën e shpalosjeve të duhura në pasqyrat
financiare apo si alternativ, zëvendësim për kualifikim të opinionit.
Auditori mund të mos jetë në gjendje të shpreh një opinion jo të kualifikuar kur ekziston një
nga ato rrethana dhe në gjykimin e auditorëve, efektin e tyre është ose mund të jetë
materiale për pasqyrat financiare: Ka patur limitime në fushëveprimin e auditimit. Auditori
konsideron që pasqyrat janë jo komplete apo çorientues apo ekziston një ndarje e
pajustifikuar nga standardet e pranueshme të kontabilitetit, apo ekzistojnë paqartësi që
ndikojnë në pasqyrat financiare.
Opinioni i Kualifikuar. Aty ku auditori nuk pajtohet apo nuk është i sigurt në lidhje me një
ose me tepër artikuj të veçantë në pasqyrat financiare e që janë materiale por jo edhe
fundamentale në kuptimin e pasqyrave, duhet të jepet një opinion i kualifikuar. Formulimi i
opinionit normalisht tregon një rezultat të kënaqshëm ndaj subjektit të audituar, sa i përket
një pasqyre të qartë dhe koncize, të çështjeve të mospajtimit apo edhe të paqartësive që
ngrisin opinion e kualifikuar. I ndihmon përdoruesit e pasqyrave nëse efekti financiar i
paqartësisë apo edhe i mosmarrëveshjeve është përcaktuar nga ana e Auditorit edhe pse kjo
nuk është gjithmonë praktike apo relevante.
Opinioni i Kundërt, aty ku auditori nuk ka mundësi të jap një opinion mbi pasqyrat
financiare në tërësi, për shkak të mosmarrëveshjeve që është aq thelbësore ngase e minon
pozitën e prezantuar në vazhdim që opinioni që kualifikohet në aspekte të caktuara nuk do
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të jetë adekuat, atëherë jepet opinion i Kundërt. Formulimi i një opinioni të tillë e bën të
qartë se pasqyrat financiare nuk janë prezantuar në mënyrë të drejtë, duke specifikuar qartë
dhe në mënyrë koncize të gjitha çështjet e mosmarrëveshjeve. Përsëri, është një ndihmesë
që efekti financiar mbi pasqyrat financiare përcaktohet aty ku duhet dhe është praktik.
Mohimi i Opinionit, aty ku auditori nuk mund të jep opinion në lidhje me pasqyrat
financiare, të marrë si tërësi për shkak të paqartësisë apo restrukcione të fushëveprimit që
është thelbësor që një opinion që është i kualifikuar në aspekte të caktuara nuk do të jetë
adekuat, jepet opinion i kundërt. Formulimi i një opinioni të tillë të kundërt e bën të qartë
që një opinion nuk mund të jepet, duke specifikuar në mënyrë të qartë dhe koncize të gjitha
çështjet e paqarta (ISSAI400, 2012).

2.6.1 Rëndësia e auditimit

Rëndësia e auditimit për të interesuarit e rezultateve të arritura të kontrollit të jashtëm,
eksperti kontabël i Institutit të Studimeve Ekonomike të Greqisë, A. Astritis në “ Seminare
për kontroll-revizion” thekson se, së pari, duhet të qartësojmë për kë ka interes kontrolli i
jashtëm, si nga pikëpamja personale – ekonomike ashtu edhe nga pikëpamja shoqërore
ekonomike.
Nga pikëpamja personale ekonomike kemi një teori mikroekonomike për njësi ekonomike
dhe nga ky këndvështrim për kontrollin e jashtëm janë të interesuar si punonjësit në kuadër
të ndërmarrjës ashtu sikurse pjesa tjetër e shoqërisë. Më konkretisht të interesuar janë:
Drejtuesit dhe përgjegjësit për t’u siguruar dhe ligjërisht nga rreziku i thashethemeve për
raportime të gabuara, mungesa apo anomali administrative të vartësve të tyre.
Aksionarët dhe të gjithë ata që investojnë kapitalin në ndërmarrje, për të siguruar interesat e
tyre afatshkurtër dhe afatgjata në kuadrin e një ecurie normale të ndërmarrjes, dhe kjo do të
bënte të mundur shumfishimin e shpërblimeve të tyre: bankat, kreditorët dhe borxhdhënësit
e ndërmarrjes çfarëdo natyre qofshin ata, të gjithë këmbyesit me ndërmarrjen, për të parë
nësë është në interes vazhdimi i dhënie-marrjeve me të, punëtorët dhe nënpunësit si dhe
personeli i mesëm dhe i lartë i ndërmarrjes (ISSAI400, 2012).
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2.7

Historia e sistemit bankar në Kosovë

Historia e zhvillimit të sistemit bankar në Kosovë bankat komerciale apo bankat private
aktivitetin financiar e zhvillojnë që nga pas lufta e fundit, e vitit 1999, pra nga viti 2000.
Edhe para luftës në Kosovë funksionin bankat të ndryshme por ato ishin të një sistemi
ekonomik e politik të tejkaluar. Bankat e nivelit të dytë apo bankat komerciale punët e tyre
i kryejnë konform ligjit mbi bankat si dhe me udhëzimet e Bankës Qendrore. Në
ekonominë e tregut, aktualisht në territorin e Republikës së Kosovës, bankat komerciale të
cilat veprojnë dhe ushtrojnë aktivitetet e tyre si dhe filialet apo degët e tyre që i kanë shtrirë
në tërë hapësirën e saj janë: Banka Ekonomike (aktivitetin financiar e filloi më 28 maj të
vitit 2001) 3 Institucionet e regjistruara financiare në Bankën Qendrore janë: Bankat
Komerciale, Kompanitë e Sigurimeve, Institucionet Mikrofinanciare, Institucionet
Jobankare, Agjencitë për tranferin e parave dhe Këmbimoret. Refik Kryeziu 116 Thesis,
nr.1, 2012 2. Banka për Biznes (veprimtarinë e vet bankare e filloi më 5 prill të vitit 2001,
NLB Pishtina, ProCredit Bank (aktivitetin e saj në Kosovë, nga periudha e pasluftës),
Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C (Në qershor të vitit 2003), Banka Kombëtare Tregtare (e
filloi punën në vitin 2007), TEB Sh. A. Bank (ka filluar më 2 Janar të vitit 2008) Këto
banka, të gjitha së bashku kanë kryer një funksion të vlefshëm për ekonominë e Kosovës,
për investime në këtë ekonomi dhe për depozitat e qytetarëve.Vërehet një rritje e
depozitave që në një mënyrë e pasqyron zhvillimin e bankave dhe produkteve të tyre. Në
vazhdim të punimit kemi pasqyrën e depozitave të klientëve në bankat komerciale në
Kosovë, për periudhën nga viti 2000 deri në vitin 2010.
Struktura e sektorit bankar në Kosovë në vitin 2014 ishte e ngjashme me periudhat
paraprake. Sipas pronësisë, struktura e sektorit bankar vazhdoi të dominohet nga bankat me
kapital të huaj, asetet e të cilave përbëjnë 90.4 përqind të gjithsej aseteve të sektorit bankar,
ndërsa pjesa e mbetur menaxhohet nga bankat me kapital vendor. Shkalla e koncentrimit të
tregut në sektorin bankar ka vazhduar trendin rënës në asete dhe kredi, kurse ka shënuar
rritje të lehtë në depozita. Rënia e koncentrimit në asete ishte rezultat i rritjes më të shpejtë
të aseteve të bankave më të vogla krahasuar me rritjen më të ngadalësuar të aseteve të tri
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bankave më të mëdha. Ndërkaq, rritja e koncentrimit në depozita erdhi si pasojë e rritjes më
të lartë të depozitave në tri bankat më të mëdha krahasuar me rritjen më të ngadalësuar të
nivelit të depozitave në bankat tjera.

2.7.1 Sistemi bankar në Kosovë

Figura 1. Mesatarja vjetore e normave të interesit, në përqindje
Burimi: (BQK, 2015)
Sistemi financiar në vend është karakterizuar me zgjerim të vëllimit të aktivitetit dhe
përmirësim të performancës financiare në vitin 2015. Gjithsej asetet e sistemit financiar
arritën vlerën prej 4.8 miliardë euro deri në shtator të vitit 2015, duke shënuar rritje vjetore
prej 7.1 përqind, rritje që kryesisht i atribuohet rritjes së aseteve të bankave komerciale dhe
fondeve pensionale. Në të njëjtën periudhë, sektori i sigurimeve dhe sektori mikrofinanciar
kishin kontribut të vogël në rritjen e përgjithshme të aseteve të sistemit financiar.
Në kuadër të sektorit bankar, si segmenti kryesor në sistemin financiar në vend, kreditë
vazhdojnë të jenë kategoria kryesore me pjesëmarrje prej 60 përqind në gjithsej aseteve të
sektorit në shtator 2015. Dinamika e aktivitetit kreditues në vend vlerësohet të ketë qenë në
nivelin më të lartë në tri vitet e fundit. Në shtator të vitit 2015, vlera e gjithsej kredive arriti
në 2.0 miliardë euro, që paraqet rritje vjetore prej 7.5 përqind (3.2 përqind në shtator 2014)
Trendi i përshpejtuar i rritjes së kreditimit që karakterizoi nëntëmujorin e parë të vitit 2015
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i atribuohet ofertës më të lehtësuar kredituese të bankave si dhe kërkesës më të lartë për
kredi si nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) ashtu edhe ekonomitë familjare. Për
periudhën mars-shtator 2015, bankat deklaruan standarde më të lehtësuara kreditore
veçanërisht për NVM-të dhe për kreditë konsumuese në kuadër të kredive për ekonomitë
familjare, përderisa sipas maturitetit, bankat deklaruan standarde më të lehtësuara kreditore
për kreditë afatgjata.
Bazuar në Anketën e Kreditimit Bankar, faktorët kryesorë që shpjegojnë politikat më të
lehtësuara bankare të kreditimit gjatë periudhës mars-shtator 2015 ishin pozita e kënaqshme
e likuiditetit të bankave komerciale, konkurrenca në sistemin financiar dhe përmirësimi i
cilësisë të kredisë (KJP-ve). Bankat raportuan përgjithësisht rritje të kërkesës për kredi
gjatë kësaj periudhe, veçanërisht nga NVM-të, përderisa në kuadër të ekonomive familjare,
bankat raportuan për kërkesë më të lartë për kredi konsumuese. Sipas maturitetit, kërkesë
më të lartë raportuan bankat për kreditë afatgjata. Rritja e kërkesës për kredi nga
ndërmarrjet, raportohet të jetë ndikuar pozitivisht nga rritja e kërkesës për financim të
investimeve, fikse të ndërmarrjeve, për financim të kapitalit punues dhe ristrukturim të
borxhit, përderisa kërkesa e rritur nga ekonomitë familjare kryesisht i është atribuar
zhvillimeve në Treg të Shërbimeve ekonomike, në përqindje tregun e pasurive të
paluajtshme dhe rritjes së besueshmërisë së konsumatorëve dhe rritjes së shpenzimeve tjera
për konsum. Megjithatë, përkundër ritmit të përshpejtuar të rritjes së kreditimit, raporti i
kredive të sektorit bankar ndaj BPV-së në vitin 2015 ishte rreth 35 përqind, që është më i
ulët se sa mesatarja e vendeve të rajonit që qëndroi në rreth 48 përqind. Kjo sugjeron se, në
raport me madhësinë e ekonomisë, vazhdon të ketë hapësirë për zgjerim të mëtejmë të
aktivitetit kreditor nga sektori bankar. Përveç nevojës për rritje të mëtutjeshme të
kreditimit, sfidë tjetër konsiderohet edhe nevoja për ndryshimin e strukturës së kredive
kundrejt sektorëve që kanë peshë më të madhe në zhvillimin ekonomik të vendit. Struktura
e kredive vazhdon të dominohet nga kreditë për sektorin e tregtisë, përderisa sektorë të
rëndësishëm siç janë prodhimi dhe bujqësia kanë pjesëmarrje të ulët në strukturën e
përgjithshme të portfolios kreditore të sektorit bankar. Sidoqoftë, me gjithë pjesëmarrjen e
ulët në gjithsej kreditë, sektori i bujqësisë dhe prodhimit u karakterizuan me rritjen më të
lartë të kredive prej 17.4 përkatësisht 10.1 përqind në nëntë muajt e parë të vitit 2015. Në
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këtë periudhë, rritje të kreditimit shënuan edhe sektori i tregtisë, dhe energjetikës (7.0
përqind përkatësisht 5.7 përqind) Në anën tjetër, sektori i ndërtimtarisë është karakterizuar
me rënie të kreditimit për të tretin vit radhazi. Deri në shtator 2015, kreditë për sektorin e
ndërtimtarisë shënuan një rënie vjetore prej11.1 përqind. Rënia e kreditimit për sektorin e
ndërtimtarisë mund ti atribuohet rënies së, aktivitetit të përgjithshëm në këtë sektor
veçanërisht në vitin 2014 dhe tremujorin e parë të vitit2015. Sipas ASK-së, sektori i
ndërtimtarisë u karakterizua me rritje të konsiderueshme të aktivitetit në tremujorin e dytë
të vitit 2015, duke sugjeruar për rritje të mundshme të kreditimit në periudhat vijuese.
Burimi kryesor i financimit për sektorin bankar vazhdojnë të jenë depozitat, që në shtator
2015 shënuan rritje vjetore prej 5.5 përqind. Depozitat e sektorit bankar arritën vlerën prej
2.66 miliard euro në shtator të vitit 2015 dhe përfaqësuan 80 përqind të gjithsej detyrimeve
të sektorit bankar.
Kreditë e sektorit bankar gjatë vitit 2015 u karakterizuan me rënie të theksuar të normës së
interesit, gjë që paraqet një lehtësim të rëndësishëm për qasjen e individëve dhe
ndërmarrjeve në financimin bankar. Norma mesatare e interesit në kredi u zvogëlua në 7.9
përqind në shtator2015, krahasuar me 10.7 përqind sa ishte në shtator të vitit 2014.
Zvogëlimi i kostos së financimit pritet të shërbejë si faktor i rëndësishëm për nxitjen e
rritjes së konsumit dhe investimeve në ekonominë e vendit. Në anën tjetër, norma mesatare
e interesit në depozita në shtator 2015 u zvogëlua në 0.9 përqind, nga 1.1 përqind sa ishte
në shtator 2014. Rrjedhimisht, dallimi ndërmjet normës mesatare të interesit në kredi dhe
në depozita u zvogëlua në 7 përqind në shtator 2015, nga 9.7 përqind sa ishte në shtator
2014.
Karakteristikat e bankimit ne Kosvë, në vitin 2014, vlera e gjithsej aseteve të sistemit
financiar të Kosovës arriti në 4.5 miliardë euro, duke shënuar rritje vjetore prej 7.4 përqind
(10.5 përqind në vitin 2013). Rritja e aseteve të sistemit financiar gjatë vitit 2014 i
atribuohet kryesisht rritjes së aseteve të fondeve pensionale dhe bankave komerciale.
Sektori i sigurimeve, pavarësisht zgjerimit të aktivitetit, kishte kontribut të vogël në rritjen
e gjithsej aseteve të sistemit financiar. Ndërsa, asetet e sektorit mikrofinanciar dhe
ndihmësve financiar kishin kontribut pothuajse neutral në rritjen e gjithsej aseteve.
Struktura e aseteve të sistemit financiar në vitin 2014 mbetet e dominuar nga asetet e
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sektorit bankar, pasuar nga fondet pensionale. Sa i përket numrit të institucioneve, gjatë
vitit 2014, tregut financiar në vend i është shtuar një degë e bankës së huaj (të cilës i është
dhënë licensa preliminare), një institucion mikrofinanciar i themeluar me kapital të huaj, si
dhe një kompani e sigurimeve me kapital të huaj (të cilës i është dhënë licensa preliminare).
Po ashtu, gjatë vitit 2014 numri i ndihmësve financiar u rrit në 42 më shumë se në vitin
2013 që ishte 39 (Banka Qendrore e Kosovës, 2015).

2.7.2 Kreditë

Pas dy viteve të ngadalësimit të rritjes së kredive, viti 2014 u karakterizua me përshpejtim
të rritjes së kreditmit nga sektori bankar. Gjithsej kreditë arritën vlerën prej 1.88 miliardë
euro në vitin 2014, që paraqet rritje vjetore prej 4.2 përqind (2.4 përqind në vitin 2013).Në
kuadër të gjithsej kredive aktive, kreditë për ekonomitë familjare shënuan rritje të
përshpejtuar prej 12.7 përqind, krahasuar me rritjen prej 3.9 përqind në vitin 2013.
Sidoqoftë, përshpejtimi i rritjes nuk vërehet edhe te kreditë për ndërmarrjet të cilat u
karakterizuan me një normë të ngjashme të rritjes me vitin paraprak. Kreditë për ndërmarrje
shënuan rritje prej 2.1 përqind në vitin 2014 (2.0 përqind në vitin 2013). Përshpejtimi i
rritjes së kredive për ekonomitë familjare mund të jetë nxitur nga rritja e pagave për
shërbyesit civil, gjë e cila mund të ketë rritur kërkesën për kredi si dhe ka përforcuar
kapacitetin e kthimit të kësaj kategorie të huamarrësve. Poashtu, gjatë kësaj periudhe
bankat raportuan edhe lehtësim të standardeve kreditore, të cilat u reflektuan pëshpejtimin e
rritjes së kreditimit. Sa i përket ndërmarrjeve, bankat raportuan rritje të kërkesës për kredi,
mirëpo jo dhe aq nga ndërmarrjet e mëdha.Kjo ndikoi që pavarësisht lehtësimit të
standardeve kreditore për ndërmarrje, rritja e kreditimit për këtë kategori të mbetet e
ngjashme me vitin e kaluar. Struktura e kredive të ndërmarrjeve sipas veprimtarisë
ekonomike vazhdon të dominohet nga kreditë e destinuara për tregti me pjesëmarrje prej
53.4 përqind, pasuar nga prodhimtaria me 12.0 përqind dhe ndërtimtaria me 8.4 përqind.
Sektori i bujqësisë vazhdon të ketë çasje më të ulët në financimin bankar, me pjesëmarrje
prej 4.0 përqind në gjithsej kreditë për ndërmarrjet. Në vitin 2014, rritjen e më të lartë prej
13.1 përqind e shënuan kreditë për sektorin e prodhimtarisë, pasuar nga kreditë për bujqësi
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dhe tregti që shënuan rritje prej 7.9 përqind përkatësisht 3.6 përqind. Ndërsa, kreditë për
sektorin e ndërtimtarisë shënuan rënie vjetore prej 12.2 përqind. Sipas maturitetit, struktura
e gjithsej kredive vazhdon të dominohet nga kreditë me afat maturimi ‘mbi 1 deri në 5
vite’. Krahasuar me vitin paraprak, në vitin 2014 vihet re një rritje e pjesëmarrjes së kredive
afatgjata ‘mbi 5 vite’ dhe rënie e pjesëmarrjes së kredive me afat më të shkurtër maturimi
‘deri në 1 vit.

Figura 2. Kontributi i sektorëve në rrijen e gjithsej kredive
Burimi: (BQK, 2015)
Kreditë mebeten kategoria kryesore e aseteve të sektorit bankar me pjesmarrje 59.7% në
gjithsej asetet e sektorit. Sektori bankar për të dytin vit me rradhë, vazhdoi të përshpejtoj
rritjen e kreditimit. Në vitin 2015, vlera e gjithsej kredive arriti ne 2.02 miliard euro, që
paraqet rritje vjetore 7.3% , 4.2% në vitin 2014. Përshpejtimi i rritjes së aktivitetit
kredidhënës, ndër tjerash reflekton, përmisimin e kushteve të kreditimit, nga ana e bankave
dhe rritjen e kërkesës për kredi, nga ndërrmarjet dhe ekonomit familjare.
Struktura e gjithsej kredive vazhdon të dominohet nga kredit e destinuara për ndërmarrje,
të cilat në vitin 2015 përfaqsuan 65.3% të gjithsej kredive, ndërsa për ekonomitë familjare
janë të përfaqsuara me 34.4%. Në kuadër të strukturës së gjithsej kredive rritjen më të lartë
prej 11.7 e shënuan kreditë për ekonomitë familjare (The Kosovo Banker, 2014).
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2.7.3 Raporti i auditorëve në banka

Raporti i audituesve të pavarur (Për bankën TEB 2015), ne kemi audituar pasqyrat
financiare të TEB SH.A të cilat përbëhen nga pasqyrat e pozicionit financiar më datë 31
dhjetor 2015, pasqyrat e fitimit ose humbjeve dhe të ardhurave të tjera gjithë përfshirëse,
ndryshime në kapital dhe flukseve të parasë për vitin e mbyllur në atë datë dhe shënimet që
përbëhen nga një përmbledhje të politikave të rëndesishme kontabël dhe të shënimeve të
tjera shpjeguese.
Përgjigjsia e drejtimit për pasqyrat financiare, drejtimi është përgjegjëes për përgaditjen dhe
paraqitjen e drejtë të këtyre pasqyrave financiare në përputhje me standardet ndërkombëtare
të raportimit financiar, dhe për një kontroll të brendshëm i cili vendos se është i nevojshëm
për përgaditjen e pasqyrave financiare pa anomali materiale të shkaktuara nga mashtrimi
apo gabimi.
Përgjigjsia e audituesve, përgjigjisia jonë është të shprehim një opionion mbi këto pasyqra
financiare të bazuara në auditimin tone. Auditimi u bë në përputhje me standardet
ndërkombëtare të audimit. Këto standarde kërkojnë që ne të respektojmë kërkësat e etikës
dhe të planifikojmë dhe të kryejmë auditimin me qëllim që të marrim një siguri të
arsyeshme nëse pasqyrat financiare nuk kanë anomali materiale.
Opinioni, Sipas opinionit tonë , pasqyrat financiare paraqesin pamje të drejtë dhe të sinqert
të gjendjes financiare të bankës më 31 dhjetor 2015, dhe rezultatin e saj financiar dhe
flukset e saj monetare për vitin e mbyllur në atë datë, në përputhje me standardet
ndërkombëtare të raportimit financiar.
Raporti i audituesve të pavarur (për bankën TEB 2014), për aksionarët dhe bordin e
drejtorëve të TEB SH.A. Ne kemi audituar pasqyrat përcjellëse financiare të TEB SHA.A të
cilat përbajnë pasqyrën e ndryshimeve në ekuitet si dhe pasqyrën e rrjedhës së parasë për
vitin e përfunduar si dhe një përmbledhje të politikave të rëndësishme kontabël dhe
shënimeve të tjera shpjeguese.
Përgjigjsia e menaxhmentit për pasqyrat financiare, menaxhmenti është përgjegjës për
përgaditjen dhe paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiare në përputhje me standardet
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ndërkombëtare të raportimit financiar. Kjo përgjigjësi përfshin hartimin, zbatimin dhe
mbajtjen e kontrolleve të brendëshme të nevojshme për pregaditjen dhe paraqitjen e drejtë
të pasqyrave financiare pa gabime materiale për shkak të mashtrimit apo gabimit
përzgjedhjen dhe zbatimin e politikave te përshtatshme konatbël dhe kryerjen e vlersimeve
të arsyeshme kontabel në rrethanat përkatëse.
Përgjegjësia e auditorit, përgjegjësia jonë është të shprehim një opinion mbi këto pasqyra
duke u bazuar në auditimin tonë. Ne kryem auditim në përputhje me standardet
ndërkombëtare të auditimit. Këto standarde kërkojnë që ne të zbatojmë kërkesat etike dhe të
planifikojmë të kryejmë auditimin për të përfituar siguri të arsyeshme për mungesën e
gabimeve materiale në pasqyrat financiare. Një auditim përfshin kryerjen e procedurave për
mbledhjen e evidencave të auditimit që mbështesin shumat dhe shënimet shpjeguese në
pasqyart financiare. Ne besojm se evidenca e marrë është e mjaftueshme dhe e duhur për të
mbështetur opionionin tone.
Opinioni, sipas opinonit tonë pasqyart përcjellëse japin një paraqitje të drejtë në të gjitha
aspektet materiale, gjendjen financiare të TEB SH.A më 31 dhjetor 2014 si dhe të
performancës së saj financiare dhe rrjedhën e parasë për vitin e përfunduar në përputhje me
standarde nderkombëtare të raportimit financiar .
Raporti i audituesve të pavarur (Për banken TEB 2013), për aksionarët dhe bordin e
drejtorëve të TEB SH.A
Ne kemi audituar pasqyrat përcjellëse të TEB SH.A të cilat përmbajnë pasqyrën e gjendjes
financiare më 31 dhjetor 2013, dhe pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirëse, pasqyrën e
ndryshimeve në ekuitet si dhe pasqyrën e rrjedhës së parasë për vitin e përfunduar, si dhe
një përmbledhje të politikave të rëndësishme kontabël dhe shënime të tjera shpjeguese.
Përgjegjësia e menaxhmentit për pasqyrat financiare, menaxhmenti është përgjegjës për
përgaditjen dhe paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiare në përputhje me standardet
ndërkombëtare të raportimit financiar. Kjo përgjegjësi përfshin hartimin, zbatimin dhe
mbajtjen e kontrolleve të brendshme të nevojshme për pregaditjen dhe paraqitjen e drejtë të
pasqyrave financiare pa gabime materiale për shkak të mashtrimit apo gabimit përzgjedhjen
dhe zbatimin e politikave të përshtatshme kontabël dhe kryerjen e vlersimeve të arsyeshme
kontabël në rrethanat përkatëse.
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Përgjegjësia e auditorit, përgjigjsia jonë është të shprehim një opinion mbi këto pasqyra
duke u bazuar në auditimin tonë. Ne kryem auditim në përputhje me standardet
ndërkombëtare të auditimit. Këto standarde kërkojnë që ne të zbatojmë kërkesat etike dhe të
planifikojmë të kryejmë auditimin për të përfituar siguri të arsyeshme për mungesën e
gabimeve materiale në pasqyrat financiare. Një auditim përfshin kryerjen e procedurave për
mbledhjen e evidencave të auditimit që mbështesin shumat dhe shënimet shpjeguese në
pasqyart financiare. Ne besojm se evidenca e marrë është e mjaftueshme dhe e duhur për të
mbështetur opionionin tonë.
Opinioni, sipas opinonit tonë pasqyrat përcjellëse japin një paraqitje të drejtë në të gjitha
aspektet materiale, gjendjen financiare të TEB SH.A më 31 dhjetor 2013 si dhe të
performancës së saj financiare dhe rrjedhën e parasë për vitin e përfunduar në përputhje me
standardet nderkombëtare të raportimit financiar .
Raporti i audituesve të pavarur (për bankën TEB 2012), ne kemi audituar pasqyrat
përcjellëse të TEB SH.A të cilat përmbajnë pasqyrën e gjendjes financiare më 31 dhjetor
2012, dhe pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirëse, pasqyrën e ndryshimeve në ekuitet si
dhe pasqyrën e rrjedhës së parasë për vitin e përfunduar, si dhe një përmbledhje të
politikave të rëndësishme kontabël dhe shënime të tjera shpjeguese.
Përgjigjsia e menaxhmentit për pasqyrat financiare, menaxhmenti është përgjegjës për
përgaditjen dhe prezantimin e drejtë të këtyre pasqyrave në pajtim me standardet
ndërkombëtare të raportimit financiar, si dhe për kontroll të brendshëm të cilin
menaxhmenti e përcakton të nevojshëm pët të mundësuar përgatitjen e pasqyrave
financiare, të cilat nuk përmbajnë deklarime të pa sakta materiale qoftë si shkak i gabimit
apo i mashtrimit.
Përgjegjësia e auditorit, përgjegjësia e tyre është të japin një mendim mbi këto pasqyra
financiare të bazuar në auditimin e tyre. Ne auditimin e kemi bërë në pajtim me standardet
ndërkombëtare të auditimit.Këto standarde kërkojnë që ne ti përmbahemi kërkësave të
etikës dhe të planifikojmë dhe të bëjmë auditimin për të marrë sigurime të arsyeshmë se a
përmbajnë apo jo këto pasqyra financiare ndonjë deklarim materialisht të pa saktë.
Auditimi ngërthen kryerjen e procedurave për të fituar dëshmi për shumat dhe deklarimet
në pasqyrat financiare. Këto procedura të përzgjedhura varen nga gjykimi i auditorit
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përfshirë edhe vlerësimin e rrezikut të ndonjë deklarimi materialishtë të pasaktë të
pasqyrave financiare, qoftë si pasojë e ndonjë gabimi apo mashtrimi. Duke i vlerësuar këto
rreziqe, auditori mori parasysh kontrollet interne relevante për përgaditjen në prezantimin e
drejtë të pasqyrave financiare nga etniteti për të dizajnuar procedurat e auditimit të duhura
sipas rrethanave, mirëpo jo me qellim për të dhënë mendim mbi efikasitetin e kontrollit
intern të etnitetit. Auditimi poashtu përfshinë vlerësimin se sa të duhura janë politikat
kontabël dhe arsyeshmërin e vlerësimeve konatbël të bëra nga menaxhmenti, si dhe
vlerësimi i prezantimit të përgjithshëm të pasqyrave financiare. Ne besojmë se dëshmit të
cilat i kemi marrë përmes auditimit mjaftojnë dhe se janë të duhura për të ofruar një bazë
për mendimin tonë auditor
Mendim, Mendimi ynë është se pasqyrat përcjellëse financiare paraqesin gjendjen e vërtetë
dhe të drejtë të pozitës financiare të TEB SH.A më 31 dhjetor 2012 të performancës
financiare dhe të rrjedhave të saj të parasë për vitin që përfundoi në pajtim me standardet
ndërkombëtare të raportimit financiar.
Raporti i audituesve të pavarur (Për banken TEB 2011), për aksionarët dhe bordin e
drejtorëve të TEB SH.A
Ne kemi audituar pasqyrat financiare të TEB SH.A të cilat përbëhen nga pasqyra e gjendjes
financiare më 31 dhjetor 2011 pasqyra të ardhura gjithëpërfshirëse, pasqyra e ndryshimeve
në ekuitet dhe pasqyra rrjedhëse e parasë së gatshme për vitin e mbyllur më pas , dhe një
përmbledhje për politikat e rëndësishme kontabël dhe informacione të tjera shpjeguese.
Përgjegjësitë e menaxhmentit për pasqyrat. Menaxhmenti është përgjegjës për përgatitjen
dhe prezantimin e drejtë të këtyre pasqyrave financiare në pajtueshmëri me standardet
ndërkombëtare për raportim financiar, dhe për kontrollin e brendshëm të tillë që
menaxhmenti e përcakton si të nevojshëm për të mundësuar përgatitjen e pasqyrave
financiare që janë pa gabime materiale, qoftë për shkak të gabimit apo mashtrimit.
Përgjegjësia e auditorit, përgjegjësia jonë është të shprehim një opinion për këto pasqyra
financiare të bazuar në auditimin e bërë. Ne e kemi kryer auditimin tonë në përputhshmëri
me standardet ndërkombëtare të auditimit. Këto standarde kërkojnë që ne të respektojmë
kërkesat etike dhe të planifikojmë dhe të kryejmë auditimin për të marrë siguri të
arsyeshme në lidhje me pasqyrat financiare se a janë bërë gabime materiale apo jo.
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Auditimi përfshinë kryerjen e procedurave për të marrë prova auditimi për shumat dhe
shpalosjet në pasqyrat financiare .Procedurat e përzgjedhura varen nga gjykimi i auditorit ,
përfshirë vlerësimin e rriksut të gabimeve materiale të pasqyrave financiare qoftë për shkak
të mashtrimit apo gabimit.Në kryerjen e këtyre vlerësimeve të rriskut, auditori konsideron
kontrollin e brendëshëm relevantë për përgaditjen e njësise dhe prezantimin e drejtë të
pasqyrave financiare, në mënyrë për të hartuar procedurat e auditimit që janë të
përshtatshëm në rrethanat e caktuara por jo me qëllim të shprehjes së opionionit mbi
efektivitetin e kontrolleve të brendëshme të njesisë ekomnomike. Një auditim përfshinë
gjithashtu vlerësimin e përshtatshmërisë së politikave kontabël të përdorura dhe
arsyeshmërinë e vlerësimeve kontabël të bëra nga menaxhmenti, si dhe vlerësimin e
paraqitjes së përgjithshme të pasqyrave financiare.
Ne besojmë se evidenca e auditimit që ne kemi marrë është e mjaftueshme dhe e
përshtatshme për të siguruar një bazë për opinionin tonë të auditimit.
Opinioni, sipas mendimit tonë pasqyrat financiare paraqesin në mënyrë të drejtë në të gjitha
aspektet materiale, pozitën financiare të bankës më 31 dhjetor 2011, dhe të performancës së
saj financiare në pasqyrën e rrjedhës së parasë për vitin që mbaron , në pajtueshmëri me
standardet ndërkombëtare për raportim financiar (TEB, 2011-2015).
.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Mbështetur në teoritë mbi auditimin dhe informatat e ndryshme mbi auditimin si profesion
mund të themi se është një qështje mjaft komplekse duke u bazuar në shumë faktorë. Njëri
nga këta faktorë është se në Kosovë mungojnë kuadro të kualifikuar për këtë profesion i cili
luan një rol mjaft të ndërlikuar në mungesë të profesionalizmit pasi auditori është ai tek
informatat e të cilit mbështeten shumë institucione për këtë arsye ato duhet të jenë të sakta.
Në hulumtimin tonë për të parë ndikimin e auditimit në përmirsimin e performacës së
bankave vjen në shprehje rëndësia e ushtrimit të drejtë të këtij profesioni sepse mos
prefesionalizmi në këtë fushë nuk do të na sillte rezultate të mira as në përmirësim të
performancës së bankave.
Rreziqet më kryesore që sjellin mos përmirësim real të performancës së baknave është mos
kryerja e procedurave të auditimit me përpikëri që ndikojnë në stabilitetin e sektorit bankar
në Kosovë.
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4. METODOLOGJIA
Për realizimin e këtij punimi, një vend të veçantë zë metodologjia e përdorur. Burimet e të
dhënave dhe cilësia e tyre ndihmon në kryerjen e analizave të besueshme dhe të
përdorshme për qëllime kontrolli apo parashikimi. Që përmes këtyre të dhënave të bëjmë
një analizë e cila do të na ndihmojë të arrijmë një rezultat të saktë mbi rolin dhe rëndësin që
ka auditimi për të ndikuar në përmirësimin e performancës së bankave në Kosovë.
Një pjesë e konsiderueshme e të dhënave sekondare janë sigurur nëpërmjet shfrytëzimit të
bibliotekave elektronike dhe nëpërmjet burimeve të tjera të internetit si dhe raporteve të
institucioneve të rëndësishme.Kurse burimet primare mund të themi se janë përdorur
raportet e auditorit të pavarur të bankave për disa vite duke bërë krahasimin tyre e prej vitit
në vit.
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5. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Pas gjithë asaj çfarë u tha më lartë si përfundim gjithsesi duhet të ceket që raportet e
auditimit ndikjonë në përmirësimin e performancës së bankave sepse në raportin e auditorit
kanë qasje të gjithë që kanë dëshire të kenë informacione per seriozitetin e bankave dhe
gjendjen e tyre. Tek raportet mund të kenë qasje edhe klientët e mundshëm ose invesitorët
qka është shumë e rëndsishme për bankat që auditorët të mos kenë vrejtje në punën e tyre.
Sot auditimi është bërë pjesë e pa ndashme e bankave jo vetëm për arsyet që u ceken me
lartë por auditimi është i mirë edhe për drejtorët dhe menaxherët e bankave sepse përmes
auditimit mund të marrin informata të detajuara për mbarvajtjen e punëve dhe mund të
shihët a janë duke u arritur qëllimet e bankës, dhe ku kanë nevojë për përmirësime. Pra
auditimi i jep sinjal bankës se ku është duke punuar në mënyrën e duhur dhe ku duhet të
bëjë përmirësime pra përfundimisht e ndihmon bankën që të bëjë përmirësim të
performancës.
Auditimi mund të jetë edhe si një këshillues duke i identifikuar pjesët e punëve të cilat nuk
kryhen me shumë përvojë që në të ardhmen të punohet më shumë për tu përmirësuar, një
ndihmes shumë e madhe kjo sidomos në aspektin e bankave pasi konkurrenca nuk lë vend
për të pasur gabime sepse mund të jenë fatale për biznesin.
Siç mund të shihet më lartë në raportet e auditorit të bankës që unë e kamë marrë për
analizë shihet një përvoj e lartë e punës sepse auditorët për qdo vit kanë dhënë opione
pozitive dhe nuk kanë pasur ndonjë vrejtje.
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